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Expectations, Preferences, and Voter Turnout: An application of
Prospect Theory to the Calculus of Voting
Matthew  Pennill  graduated  with  a  BSc  Government  and  Economics  from  the  Department  of
Government  in  2015.  He  subsequently  completed  an  MSc  Economics  at  Universitat  Pompeu
Fabra  and  will  be  joining  a  global  financial  services  firm  in  2017  as  a  Macro  Strategist.  His
research was highly commended in the Poster category at the LSE Research Festival 2016. We
asked  Matthew  a  few  questions  about  his  poster,  titled  ‘Expectations,  Preferences,  and  Voter
Turnout: An application of Prospect Theory to the Calculus of Voting’.




















The  subject  of  your  poster  is  “An  Application  of  Prospect  Theory  to  the  Calculus  of
Voting”. What is Prospect Theory and how do you apply it to the Calculus of Voting?
Prospect Theory and  the Calculus of Voting are  the  two  theories  I  combined  in  the  research  to
generate a new model of voters’ turnout behaviour.
Prospect  Theory  is  a  model  of  individual  decision­making  that  was  first  presented  by  Daniel
Kahneman  and  Amos  Tversky  in  1979.  The  theory  analyses  how  individuals  make  decisions
under “risk” – that is, when there is uncertainty over the outcome of the various alternative actions
individuals  can  choose  from  –  and  marks  a  distinct  break  from  traditional  models  of  choice
employed in economics and formal political theory.



















tested  this  hypothesis  using  a  couple  of  different  econometric models  and  controlling  for  other






















The  first  conclusion  to  be  drawn  from  the  analysis  is  the  apparent  importance  for  turnout







suggest  that  those who  “jump on  the bandwagon” are more  likely  to  vote  than  those who don’t
exhibit bandwagon behaviour – a finding that is consistent with other authors’ analyses.










ambiguous,  and  theories  like  the  “mere  exposure  effect”  further  complicate  the  process  of
disentangling these two cognitive processes. This debate around preferences, expectations, and
behaviour  extends  far  beyond  political  science,  though  and  in  my  opinion  represents  a  great
challenge to a large portion of social science research.
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